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Özet: Bu çal›flma, Karacabey Tar›m ‹flletmesinde süt veriminin artt›r›lmas› ile ilgili olarak yap›lacak ›slah çal›flmalar›nda yararl›
olabilecek bir kriter olan kal›t›m derecesinin tahmini amac›yla yap›lm›flt›r. Çal›flmada, 111 bafl Amerikan Esmeri, 142 bafl Amerikan
Siyah Alacas›, 87 bafl Alman Esmeri, 130 bafl ‹sviçre Esmeri, 83 bafl Hollanda Siyah Alacas› ve 207 bafl Karacabey Esmeri s›¤›r
›rk›ndan oluflan toplam 760 bafl ine¤in farkl› laktasyon dönemlerine ait süt verimleri kullan›lm›flt›r.
Süt verimleri, 2x305EÇ esas›na göre düzeltilmifltir. Ayr›ca çal›flmada süt verimleri kullan›lan hayvanlar›n pedigri kartlar›ndan
yararlan›larak Karacabey Tar›m ‹flletmesi, Esmer ve Siyah Alaca s›¤›r ›rklar› için ayr› ayr› akrabal›k katsay›lar› hesaplanm›flt›r.
Baba Bir Üvey Kardefl Korrelasyonu metodu kullan›larak kökenlerine göre hayvanlar›n süt verimlerine ait kal›t›m dereceleri tahmin
edilmifltir. Kal›t›m Dereceleri;
- Her bir baban›n sa¤lanabilen tüm k›zlar›n›n, 305EÇ düzeltilmesi yap›lm›fl süt veriminden yararlan›larak;
- Her bir baban›n en az 5 yavrusunun 305EÇ düzeltilmesi yap›lm›fl süt verimleri dikkate al›narak,
- Her bir baban›n en az 5 yavrusunun gerçek süt verimleri kullan›larak
üç ayr› durum için tahmin edilmifllerdir. Yine tahminler yap›l›rken hem çal›flmadan elde edilen akrabal›k katsay›lar› hem de yöntemin
kendisinden gelen akrabal›k katsay›s› dikkate al›narak ayr› ayr› kal›t›m dereceleri tahmin edilmifltir.
Hayvanlar kökenlerine göre ayr›larak her bir köken için ayr› ayr› kal›t›m derecesi tahmin edilmifl ancak sonuçlar tatmin edici
bulunmam›flt›r. Çal›flmada en uygun sonuca, elde edilen yeni akrabal›k katsay›lar›n›n kullan›ld›¤› en az 5 yavrusu olan babalar ile
kökenlerin de¤il de ›rklar›n dikkate al›nd›¤› durumda ulafl›lm›flt›r. Buna göre süt verimine ait kal›t›m derecesi;
- Esmer Irk için

: 0,3050±0,1182

- Siyah Alaca Irk› için

: 0,2926 ±0,2562

olarak tahmin edilmifltir.
Anahtar Sözcükler : S›¤›r, Esmer, Siyah Alaca, Süt Verimi, Kal›t›m Derecesi,

Heritability Estimation of Milk Production of Cows of Different Origin and
Breed in Karacabey State Farm
Abstract: The objective of this study was to estimate heritability (h2), a useful criterion, in the improvement studies which would
be conducted to improve milk productivity in the Karacabey State Farm. A total of 760 cows, of which milk yield records were used
in the study in different lactation period, consisted of 111 American Browns , 142 American Holsteins , 87 German Browns , 130
Swiss Browns , 83 Holland Holsteins and 207 Karacabey Browns.
Milk yields were corrected according to the 2x305ME standardisation procedure. Furthermore, coefficients of relationship were
calculated separately for Brown and Holstein cows using the pedigree cards of the animals whose milk yield records were utilised in
the study.
The heritability coefficients for milk yield according to the origin of the animals were estimated by using the Half Sib-Correlation
Method. Heritability coefficients:
- Utilising 305ME corrected milk yields of all daughters of each sire secured,
- Considering 305ME corrected milk yields of at least 5 daughters of each sire,
- Using actual milk yields of at least 5 daughters of each sire,
were estimated for three different situations. Again, heritability coefficients were calculated one by one considering the coefficients
of relationship obtained from the study and those from the method itself.
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The animals were grouped according to origin and the heritability coefficient for each origin was estimated one by one, but the
results were not found to be satisfactory. The most suitable result was reached when the breed rather than the origin was considered
and in the cases where new relativity degrees obtained were used for sires having at least five daughters.
Accordingly, estimated Heritability coefficient for milk yield were as follows:
for Brown Swiss

: 0.3050±0.1182

for Holstein

: 0.2926±0.2562

Key Words : Cattle, Brown Swiss, Holstein, Milk Yield, Heritability

Girifl
Hangi verim yönü düflünülürse düflünülsün, hayvansal
üretim s›ras›nda verimleri etkileyen iki temel unsur
vard›r. Bunlardan birincisi yetifltirme ortam› ile ilgili olan
çevre flartlar›, ikincisi ise hayvan›n üzerinde durulan verim
özelli¤i ile ilgili genetik kapasitesidir. Hayvan ›slah›nda ön
planda tutulmas› gereken ana unsur yukar›da an›lanlardan
ikincisi olup, fenotipteki ilerleme genotipteki ilerleme ile
s›k› s›k›ya ba¤›ml›d›r. Genotipik yap› ve çevre flartlar›
hayvanlar›n verim potansiyellerini s›n›rlay›c› faktörlerdir.
Yani, bir hayvan›n belirli bir verim özelli¤i için genetik
yap›s›n›n belirledi¤i bir üst s›n›r vard›r. Çevre flartlar› ne
kadar iyilefltirilirse iyilefltirilsin bu üst s›n›r›n üzerine
ç›k›lamaz. Di¤er taraftan çevre flartlar› kötü oldu¤u
takdirde bir hayvan›n genotipi ne kadar uygun olursa
olsun yüksek verim sa¤lamak olas› de¤ildir. Bu nedenle,
hayvanc›l›kta baflar› için hem genetik yap›n›n hem de çevre
flartlar›n›n birlikte iyilefltirilmesi gerekir (1).
Yap›lan inceleme ve araflt›rmalar, fenotipe göre
yap›lan seçim çal›flmalar›n›n (seleksiyonun) verimlerin
yükseltilmesine katk›s›n›n, genotipik yap›ya bakarak
yap›lan seçime göre büyük olmad›¤› gerçe¤ini ortaya
koymufltur. Dolay›s›yla ›slah çal›flmalar›nda birinci olarak
genotip, ikinci olarak da fenotip öncelik tafl›maktad›r.
Ancak çevre faktörünü de göz ard› etmemek gerekir.
Seleksiyon ile, herhangi bir sürüdeki genetik yap›n›n
istenilen yönde de¤ifltirilebilmesine olanak sa¤land›¤›ndan
dolay› hayvan ›slah›nda seleksiyon önemli bir yer
tutmaktad›r. Seleksiyonun temel ifllevi, herhangi bir
sürüde yüksek verimli hayvanlar›n toplanmas›n›
sa¤layarak gelecek generasyonlarda sürüde faydal›
genlerin frekanslar›n› artt›rmakt›r.
Evcil hayvanlar›n ekonomik olarak önemli
karakterlerindeki olas› genetik de¤iflimler büyük ölçüde
seleksiyonda dikkate al›nan karakterlerin kal›t›m
dereceleri ve genetik variyanslar›n›n büyüklü¤üne
ba¤l›d›r. Üstelik özellikler aras›ndaki iliflkilerin do¤al yap›s›
ve büyüklü¤ü, seleksiyondan etkilenen genetik
de¤iflimlerce içerilmektedir. Etkin bir yetifltiricilik
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planlamas›, populasyondaki bir özelli¤in genetik ve
çevresel variyasyonun önemlili¤i ile populasyona ait
genetik yap› bilgisi üzerine oturtulmufltur (2).
Herhangi bir yetifltirmede en süratli genetik ilerlemeyi
sa¤layacak seleksiyon program›n›n tespit edilebilmesi için
üzerinde durulan karakterin (veya karakterlerin) kal›t›m
derecesinin bilinmesine gereksinim vard›r (3).
Hayvan ›slah›nda, kal›t›m derecesi, tekrarlama
derecesi, genotipik korrelasyon gibi parametreler önemli
genetik parametrelerdir. Bu parametrelerin alaca¤›
de¤erler
istatistiksel
teknikler
kullan›larak
hesaplanabilmektedir. Kantitatif özelliklerin istatistiksel
teknikler yard›m› ile analizlerinde amaç, bu özelliklere
iliflkin genetik parametreleri tahmin etmektir. Genetik
parametrelerin istatistiksel teknikler kullan›larak tahmin
edilmesinde, dikkate al›nan materyalin fenotipik de¤erleri
kullan›lmaktad›r. Ancak bu parametrelerin istatistiksel
teknikler yard›m› ile tahmin edilebilmesi için variyans
unsurlar›n›n bilinmesi gerekmektedir. Islah ile ilgili olarak
yap›lacak çal›flmalarda, üzerinde çal›fl›lan populasyona ait
genetik parametrelerin gerçek de¤erlerinin bilinmemesi
›slahç› için büyük bir problemdir. Bu parametrelerin
do¤ru tahmin edilebilmesi için variyans unsurlar›n›n
negatif olmamas› büyük önem tafl›maktad›r. Çünkü
variyans unsurlar› negatif tahmin edildi¤i zaman kal›t›m
derecesi de negatif ç›kmaktad›r ki bu, genetik aç›dan
kal›t›m derecesinin tan›m› ile ters düflmektedir. Bir baflka
ifade ile ›slah çal›flmalar›nda kal›t›m derecesi gerçek de¤eri
olan ve 0-1 aras›nda de¤iflen de¤erler almas› halinde
genetik aç›dan anlaml›d›r. Dolay›s›yla 0’dan küçük ya da
1’den büyük ç›kan kal›t›m derecelerine dayan›larak
yap›lacak çal›flmalarda güvenilir sonuçlar almak pek
mümkün de¤ildir. Bu nedenlerden dolay› konu ile ilgili
olarak çal›flan araflt›r›c›lar en do¤ru tahmin veren yeni
yöntemleri bulmaya çal›flmaktad›rlar.
Süt veriminin kal›t›m derecesi günümüze kadar birçok
araflt›rmac› taraf›ndan farkl› yöntemler kullan›larak
hemen hemen bütün s›¤›r ›rklar› için tahmin edilmifltir.
Memeli çiftlik hayvanlar›nda dam›zl›kta kullan›lma say›s›
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türden türe 4-8 y›l aras›nda de¤iflti¤inden aday baba
seçimi s›ras›nda yüksek verimli ailelerin bulundu¤u ayn›
iflletmelerden birbirini izleyen y›llarda dam›zl›k aday›
seçimi olas›l›¤› yüksek olmaktad›r. Dolay›s›yla dam›zl›k
olarak kullan›lmas›na karar verilen erkekler aras›nda
zorunlu olarak bir akrabal›k flekillenmesine neden
olmaktad›r. Bu durum göz önüne al›nmad›¤› zamanlarda
kal›t›m derecelerinin birden büyük olarak tahmin edilme
olas›l›¤› ortaya ç›kacakt›r.

Tablo 1.

Bu duruma ba¤l› olarak Akcan (4) progeny test
istasyonlar›nda teste tutulan erkek domuzlar aras›nda
akrabal›¤›n olmad›¤› varsay›m›ndan hareketle göz lensinin
uzun ve k›sa çaplar›na ait kal›t›m derecesini s›ras›yla 1.39
ve 1.20 olarak hesaplarken; babalar aras›nda 0.06’l›k bir
akrabal›¤›n varl›¤›ndan hareketle ayn› kal›t›m derecelerini
0.71 ve 0.62 olarak belirlemifltir.
Son y›llarda Esmer ve Siyah Alaca ›rklar› için yap›lan
çal›flmalar sonucunda tahmin edilen kal›t›m dereceleri
Tablo 1’de verilmifltir.

Esmer ve Siyah Alaca S›¤›r Irklar› ve Bunlar›n Melezlerine Ait Süt Veriminin Kal›t›m Dereceleri

Irk›

h2

Araflt›r›c›

Araflt›rman›n Yap›ld›¤› Ülke

Siyah Alaca

0,31-0,48

Sullivan ve ark., (5), 1988

Kanada

Siyah Alaca

0,36

Van Vleck L.D., Dong, M.C. (6),1988

A.B.D.

Siyah Alaca

0,29-0,34

Van Vleck ve ark, (7), 1988

A.B.D.

Siyah Alaca

0,19±0,09

Georgoudis ve ark.,(8),1988

Yunanistan

Melez (%31 Siyah Alaca, %54 Esmer,
%8,5 Jersey, %6,5 Zebu

0,19±0,07

M›lagres ve ark., (9), 1988

Brezilya

Siyah Alaca

0,32

Dong , M.C., Van Vleck, L.D., (10), 1989

A.B.D.

Esmer x Carora

0,12

Morales ve ark., (11), 1989

Venezuella

Siyah Alaca

0,17-0,24

Menendez ve ark., (12), 1989

Küba

0,36±0,18

Ulusan , H.K.O., Özçelik, M., (13), 1988

Türkiye

Esmer

0,68±0,11
Siyah Alaca

0,25±0,22

Maarof, N.N., Tahir, K.N., (14), 1988

Irak

Siyah Alaca

0,26-0,32

Lee ve ark., (15), 1988

Kore

Siyah Alaca

0,26

Lee ve ark., (16), 1989

Kore

Siyah Alaca x Red Sahiwal

0,48±0,05

Mudgal ve ark., (17), 1990

Hindistan

Siyah Alaca

0,30±0,026

O’Ferral, G.J.M., (18), 1990

‹rlanda

Siyah Alaca x Red Steppe

0,48

P›kash, L.P.(19), 1989

S.S.C.B.

Esmer

0,26

Hagger, C., Hofer, A., (20), 1991

‹sviçre

Siyah Alaca

0,27

D›zdareviç, F., (21), 1990

Yugoslavya

Siyah Alaca x Sahiwal

0,39±0,10

Pandey, R.S., Bhutia, S.T., (22), 1990

Hindistan

Siyah Alaca

0,18

Rege, J.E.O., Mosi., R.O., (23), 1989

Kenya

Siyah Alaca

0,44

Misztal ve ark., (24), 1992

A.B.D.

Siyah Alaca

0,005±0,04

Nenadovic ve ark.,(25), 1992

Yugoslavya

0,19±0,12
Siyah Alaca

0,13-0,27

Queiroz ve ark., (26), 1991

Brezilya

Siyah Alaca

0,26-0,29

Ndlovu, P., (27), 1993

Zimbabwe

Siyah Alaca

0,34-0,38

Wade, K.M., Van Vleck, L.D., (28), 1989

A.B.D.
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Bu çal›flmada Karacabey Tar›m ‹flletmesinde
yetifltirilen farkl› kökenlere sahip Esmer ve Siyah Alaca
s›¤›r ›rklar›nda;
a. Her bir baban›n sa¤lanabilen tüm k›zlar›n›n
düzeltilmifl süt veriminden,

Tablo 3

süt verimleri ile ilgili kal›t›m derecelerinin tahmin edilmesi
amaçlanm›flt›r.

Materyal
Araflt›rman›n materyalini Bursa-Karacabey Tar›m
‹flletmesinde yetifltirilen farkl› kökenli 535 bafl Esmer
[111 bafl Amerikan Esmeri (AES), 87 bafl Alman Esmeri
(ALES), 130 bafl ‹sviçre Esmeri (ES) ve 207 bafl
Karacabey Esmeri (KBES)], Amerika ve Hollanda kökenli
225 bafl Siyah Alaca [142 bafl Amerikan Siyah Alacas›
(ASA), 83 bafl Hollanda Siyah Alacas› (HSA)] inek ile
bunlar›n babas› olan 72 bafl Esmer ve Siyah Alaca bo¤a
oluflturmufl ve çal›flmada yukar›da an›lan hayvan
materyaline ait kay›tlar kullan›lm›flt›r. Tablo 2 ve 3’de ›rk
baz›nda her bir babadan elde edilen ve araflt›rma
materyalini oluflturan 760 bafl ine¤in say›sal da¤›l›m›
verilmifltir.
Kökenlerine göre Esmer ›rkta baba bafl›na düflen ortalama
yavru say›s›

Durum 1

Durum 2

AES

ALES ES

KBES

Toplam baba say›s›
Toplam yavru say›s›
Baba bafl›na düflen
ortalama yavru say›s›

6
80

3
53

9
12
114 200

13

17

12

Toplam baba say›s›
Toplam yavru say›s›
Baba bafl›na düflen
ortalama yavru say›s›

18
111

18
87

15 15
130 207

6

5

8

16

13

Durum1: Her bir baban›n en az 5 yavrusunun EÇX305 düzeltmesi
yap›lm›fl süt verimleri dikkate al›nd›¤›nda
Durum2: Her bir baban›n sa¤lanabilen tüm k›zlar›n›n EÇX305
düzeltmesi yap›lm›fl süt verimleri dikkate al›nd›¤›nda
AES: Amerikan Esmeri; ALES: Alman Esmeri; ES: ‹sviçre Esmeri,
KBES:Karacabey Esmeri
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HSA

Toplam baba say›s›
Toplam yavru say›s›
Baba bafl›na düflen ortalama yavru say›s›

4
122
30

4
48
12

Durum 2

Toplam baba say›s›
Toplam yavru say›s›
Baba bafl›na düflen ortalama yavru say›s›

12
142
11

19
83
4

ASA: Amerikan Siyah Alacas›; HSA Hollanda Siyah Alacas›

Araflt›rmada kullan›lan veriler Karacabey Tar›m
‹flletmesinde bir araflt›rma kapsam›nda tutulan
kay›tlardan sa¤lanm›flt›r.

Materyal ve Metot

Tablo 2

ASA
Durum 1

b. Her bir baban›n en az 5 yavrusunun gerçek süt
veriminden,
c. Her bir baban›n en az 5 yavrusunun düzeltilmifl
süt veriminden hareketle,

Kökenlerine göre Siyah Alaca ›rk›nda baba bafl›na düflen
ortalama yavru say›s›

Metot
Standart laktasyon süresi 305 gün olarak al›nm›fl ve
bu süreden k›sa veya uzun süren laktasyon süreleri süt
verimleri, 305 güne göre düzeltilerek laktasyon süt
verimleri elde edilmifltir. Yani, laktasyon süresi 305
günden uzun olan laktasyon süt verimleri ile reforme,
sat›fl, mecburi kesim, hastal›k ve ölüm gibi nedenlerle 305
günden önce iflletmeden ayr›lan ineklerin süt verimleri,
daha önce yap›lan çal›flmalarda (30,31), bu amaç için elde
edilmifl olan düzeltme faktörleri kullan›larak standardize
edilmifltir.
Üçyüzbefl günlük standart laktasyon süresine göre
düzeltilerek hesaplanan laktasyon süt verimleri; daha
sonra yine çal›flmada kullan›lan her ›rk grubu için yafl
esas›na göre yine bu amaç için elde edilmifl olan (31,32),
düzeltme katsay›lar› kullan›larak ergin ça¤a (EÇ) göre
düzeltilmifltir. Kal›t›m derecesi ile ilgili hesaplamalarda
305EÇ süt verimi de¤erleri kullan›lm›flt›r.
Süt verimlerine ait kal›t›m derecelerinin tahmin
edilmesinde Tek Yönlü Variyans Analizi kullan›lm›flt›r.
Variyans Analizi’nde kullan›lan istatistiksel model ,
Yik = µ + αi + eik
fleklinde ifade edilmektedir. Modelde,
Yik = i’nci babadan olma k’nc› yavrununsüt verimini
µ = Genel ortalamay›
αi = i’nci baban›n etkisini
eik = Kontrol edilmeyen çevresel ve genetik sapmalar›
ifade etmektedir.
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Çal›flmada kullan›lan materyal için akrabal›k katsay›s›
yeniden hesaplanm›flt›r. Hesaplamalarda kullan›lan
bilgisayar program› REX programlama dili ile yaz›lm›flt›r.
Çal›flmada kullan›lan ineklerin babalar› olan bo¤alar›n
pedigri kartlar›na baflvurulmufl ve babalar (bo¤alar)
aras›nda herhangi bir düzeyde akrabal›¤›n bulunup
bulunmad›¤› araflt›r›lm›flt›r.

bilgisayar program› yard›m› ile de¤erlendirilmifl ve
hesaplamalar sonucunda ayn› ›rktan bo¤alar aras›nda
Siyah Alaca ›rk› için %18.87 ve Esmer ›rk› için %10.52’lik
bir akrabal›k derecesi saptanm›flt›r Bu katsay›lar
yard›m›yla hesaplanan kal›t›m derecelerinde de grup içi
korrelasyon katsay›lar› s›ras›yla, Siyah Alaca ›rk› için 3.02,
Esmer ›rk› için ise 1.68 say›lar› ile çarp›lm›flt›r.

Esmer ›rkta dört, Siyah Alaca ›rk›nda iki farkl› tipe ait
hayvanlar›n süt verimlerinin kal›t›m dereceleri, üç farkl›
durum için hem grup içi korrelasyon katsay›s› 4 ile hem
de çal›flmadan elde edilen di¤er katsay›lar ile çarp›larak
tahmin edilmifltir.

Süt verimi ile ilgili olarak yap›lan Variyans Analizleri
sonucunda elde edilen variyans kaynaklar›na ait kareler
ortalamalar› Tablo 4’de verilmifltir.

Süt verimine göre istatistiki önemde farkl›l›k
belirlenen variyans analizi sonuçlar›nda farkl›l›¤› yaratan
grubun belirlenmesi için duncan yöntemi kullan›lm›flt›r.
(33,34)

Tablo 5 ve 6 ile verilen kal›t›m dereceleri güvenilir
sonuçlar olarak bulunmam›flt›r. Dolay›s›yla köken fark›
gözetilmeden hayvanlar›n sadece ›rklar› dikkate al›narak
yeniden kal›t›m dereceleri tahmin edilmifltir. Her bir
babadan en az 5 yavru al›nmas› göz önünde
bulundurularak akrabal›k katsay›s› 0,25 al›nd›¤›nda
kal›t›m derecesi,

‹statistiksel de¤erlendirmeler ve hesaplamalar›n
tamam› SPSS for windows paket program› kullan›larak
gerçeklefltirilmifltir.

Tahmin edilen kal›t›m dereceleri s›ras›yla Tablo 5 ve
Tablo 6’de verilmifltir.

Bulgular
Akrabal›k katsay›s›n› belirlemek amac›yla yap›lan
pedigri incelemelerinden elde edilen bilgiler, yaz›lan
Tablo 4

Durum I

Durum II

Durum III

- Esmer ›rk için

: 1,215±0,2813

- Siyah Alaca ›rk› için

: 0,353±0,2807

olarak tahmin edilmifltir.

Çal›flmada kullan›lan materyalin Irk ve kökenlerine göre süt verimi ile ilgili Variyans analizleri sonucunda elde edilen kareler ortalamas›
de¤erleri

Gruplar
ortalamas›
Grup
ortalamas›
Gruplar
ortalamas›
Grup
ortalamas›
Gruplar
ortalamas›
Grup
ortalamas›

AES*

ASB*

ALES*

ES*

HSB*

KBES*

aras›

kareler

1830238,9

955033,7

752620,4

1886726,7

198473,3

6787890,4

içi

kareler

495599,9

531242,2

595085,4

462207,4

227113,51

835313,6

aras›

kareler

2007857,9

515284,5

1297182,0

157502,2

1517087,6

6153346,0

içi

kareler

430911,4

504787,5

548966,4

438074,4

224768,4

823676,5

aras›

kareler

471190,8

5038712,9

566720,8

502753,6

142426,7

1106000,9

içi

kareler

360851,6

664996,9

398329,4

412750,9

205781,2

474718,0

Durum I
: Her bir baban›n sa¤lanabilen tüm k›zlar›n›n düzeltilmifl süt verimi kullan›ld›¤›nda,
Durum II
: Her bir baban›n en az 5 yavrusunun düzeltilmifl süt verimi kullan›ld›¤›nda
Durum III
: Her bir baban›n en az 5 yavrusunun gerçek süt verimi kullan›ld›¤›nda
Aç›klamalar› Tablo 2ve 3’ün alt›nda yaz›lm›flt›r.
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Tablo 5.

Baba Bir Üvey Kardefller Korrelasyon Metoduna Göre
Kal›t›m Dereceleri

Kökenler

Durum I*

Durum II*

Durum III*

Amerikan Esmeri

1.57

0.73

0.10

Amerikan Siyah Alacas›

0.009

0.12

0.82

Alman Esmeri

0.95

0.06

0.10

Hollanda Siyah Alacas›

2.37

1.76

-0.13

Esmer

0.97

0.81

0.07

Karacabey Esmeri

1.32

1.23

0.31

gerçek süt verimlerine göre de kal›t›m dereceleri
hesaplanm›flt›r.
Tablo 5 ve Tablo 6’’ya bak›ld›¤›nda iki önemli sonuç
ortaya ç›kmaktad›r. Bunlardan birincisi kal›t›m
derecelerine ait baz› tahminlerin 1’den büyük ç›kmas›d›r.
Bu sonuçlar›n olas› nedenleri aras›nda,
a. Çal›flmada kullan›lan bo¤alardan al›nan yavru
say›lar›n›n azl›¤›,
b. Gerçek akrabal› yetifltirme katsay›s›n›n dikkate
al›nmamas›,
c. Kullan›lan hayvan say›s›n›n yetersizli¤i.
görülebilir.

Tablo 6.

Çal›flmada Elde Edilen Akrabal›k Katsay›lar›na Göre
Düzeltilmifl Kal›t›m Dereceleri

Kökenler

Durum I*

Durum II*

Durum III*

Amerikan Esmeri

0.66

0.31

0.04

Amerikan Siyah Alacas›

0.007

0.09

0.62

Alman Esmeri

0.40

0.025

0.04

Hollanda Siyah Alacas›

1.80

1.33

-0.10

Esmer

0.41

0.34

0.03

Karacabey Esmeri

0.55

0.52

0.13

* Tablo 2’nin alt›nda aç›klamalar› verilmifltir.

Her bir babadan en az 5 yavru al›nmas› ve çal›flmada
elde edilen akrabal›k katsay›lar› dikkate al›nd›¤›nda ise,
kal›t›m derecesi,
- Esmer ›rk için

: 0,3050±0,11823

- Siyah Alaca ›rk› için:

: 0,29268±0,2562

olarak tahmin edilmifltir.

Tart›flma
‹lgilenilen karaktere ait parametre tahminleri ile ilgili
sonuçlar›n güvenilir ve tutarl› olmas›nda bir baflka önemli
unsur da kullan›lan düzeltme faktörleridir. Süt verimi
standardizasyonu
için
birçok
araflt›rmac›
(30,31,32,35,36) taraf›ndan düzeltme katsay›lar› hesap
edilmifltir. Bu katsay›lar›n verim kontrolleri yap›lm›fl çok
say›da hayvan›n verilerine dayand›r›larak yap›lmas›
güvenilir sonuçlar›n al›nmas›n› sa¤lamaktad›r. Yap›lan
çal›flmada düzeltme katsay›lar›n›n kal›t›m derecesi
üzerinde etkili olup olmad›¤›n›n belirlenmesi amac›yla,
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Düflük kal›t›m derecesi de¤erlerinin üzerinde
(0.30’dan büyük) ç›kt›¤› durumlara özellikle melez
sürülerde rastlanmaktad›r. Gerçekten çevirme melezi
bireylerin oluflturdu¤u sürülerde yap›lan iki çal›flmada
(17, 19) söz konusu de¤er 0.48 olarak tahmin edilmifltir.
Çevirme melezlemesinin temel mant›¤›, be¤enilmeyen
›rk›n be¤enilen bir ›rka çevrilmesine dayanmaktad›r. Bu
s›rada masraflar›n ve sürenin en aza indirilmesi için
genellikle be¤enilmeyen ›rk›n diflileri be¤enilen ›rk›n
erkekleri ile melezlenir. Uygulamaya geçildi¤inde difli
say›s› çoklu¤una karfl›l›k erkek say›s› oldukça azd›r.
Özellikle tohumlamalar suni tohumlama tekni¤i ile
yap›lacaksa erkek say›s› daha da azal›r. Bu durumda
olayda erkek say›s› azald›kça takip eden generasyonlarda
elde edilecek döller aras› akrabal›k olas›l›¤› artacakt›r.
E¤er ilk melezlemeyi takip eden daha ileri bir
generasyonda belirtilen akrabal›k göz önüne al›nmazsa ve
döller aras› akrabal›k (genetik benzerlik) 0.25 olarak
kabul edilirse gerçekçi bir yaklafl›m sergilenmemifl olacak
ve tahminine çal›fl›lan kal›t›m derecesinin 1’in alt›nda olsa
bile normalin üzerinde hesaplanmas› kaç›n›lmaz olacakt›r.
‹kinci önemli sonuç, kal›t›m derecesinin negatif bir
de¤er olarak da tahmin edilebilece¤idir. Bu tür bir sonuç
S›ratskii ve ark.(37) taraf›ndan da tespit edilmifltir. Bunun
nedeni olarak bo¤a içi variyasyonun bo¤alar aras›
variyasyondan büyük olmas› görülebilir. Bu olumsuzlu¤un
kald›r›lmas› ise, ya tahmin yönteminin de¤ifltirilmesi veya
her bir baba için kullan›lan yavru say›s›n›n art›r›lmas› ile
mümkündür.
Kal›t›m derecesi ile ilgili olarak tahmin edilen son
de¤erler (Esmerler için 0.30, Siyah Alacalar için 0.29 )
konu ile ilgili yap›lan ve Tablo 1’de toplu olarak verilen
çal›flmalara da uyum gösterdi¤inden doyurucu sonuç

‹.DO⁄AN, O.ERTU⁄RUL

olarak kabul edilebilirler. Çünkü çal›flmada dikkate al›nan
babalar›n pedigri kay›tlar›na bak›lm›fl ve babalar aras›nda
belirli bir düzeyde akrabal›k oldu¤u tespit edilmifltir. Baba
bir üvey kardefller korrelasyonu metodunda genetik
benzerli¤in 0.25 oldu¤u kabul edilmektedir. Halbuki
çal›flmada dikkate al›nan materyale ait gerçek benzerlik
0.25 de¤ildir. Çal›flmada kullan›lan materyale ait genetik
benzerlik Siyah Alacalar için 0.18 Esmerler için ise 0.10
olarak tespit edilmifltir. Dolay›s›yla bu yöntemin varsayd›¤›
benzerlik katsay›s› olan 4 de¤il çal›flmada hesaplanan ve
Esmerler için 1.6832, Siyah Alacalar için 3.0192 olan
benzerlik katsay›lar›n›n kullan›lmas› sonucunda elde edilen
kal›t›m derecelerinin daha do¤ru ve gerçe¤e yak›n oldu¤u
söylenebilir.
Birçok avantaj›ndan dolay› di¤er yöntemlere tercih
edilmesine ra¤men Baba Bir Üvey Kardefller Korelasyonu
yöntemi çok sa¤l›kl› bir yöntem de¤ildir. Çünkü bu
yöntemde rasgeleli¤e ba¤l› kabul edilen etkiler aras›nda
iliflki bulunmad›¤› varsay›m› bulunmaktad›r. Yani
yöntemin teorik olarak geçerlili¤i ancak dikkate al›nan
deneme düzeninin tamamen rasgele etkenlerden oluflan
bir deneme düzeninde olmas› durumunda söz konusudur
(38). Dolay›s›yla rasgeleli¤e ba¤l› etkiler aras›nda bir iliflki
oldu¤u bilinirse, bu iliflki ya ortadan kald›r›lmal› ya da
yönteme olan etkisi tespit edilmelidir. Yöntemin kal›t›m
derecesi tahmini amac›yla kullan›ld›¤› durumlarda dikkate
al›nan ve rasgelelik varsay›m›n› sa¤lamas› gereken etkiler
babalar›n rasgele seçilmifl olmas›n› gerektirmektedir. E¤er
babalar aras›nda bir akrabal›k varsa bu durum rasgelelik
varsay›m›n›n dikkate al›nmad›¤› bir durumu gösterir. Bu
durumda gerek parametre tahminlerinin tutarl›
olabilmesi, gerekse rasgelelik varsay›m›n›n sa¤lanabilmesi
için
akrabal›k
katsay›s›n›n
dikkate
al›nmas›
gerekmektedir. Yöntemin bir baflka dezavantaj› da bu
yöntem kullan›ld›¤› zaman negatif variyans unsuru
tahmini gibi sorunlarla karfl›lafl›labilmesidir.
Baba Bir Üvey Kardefller Korrelasyonu metodu,
kal›t›m derecesini sapmas›z tahmin eden bir yöntemdir.
Ancak kal›t›m derecesinin bu yönteme göre sapmas›z
tahmin edilebilmesi ve yöntemin sonuçlar›n›n güvenilir
olmas› için;
- Araflt›rmada çok say›da baba kullan›lmas›,
- Her bir babadan çok say›da yavru al›nmas›,
- Babalar aras›nda seleksiyonun olmamas›,
- Üvey kardefller aras›nda çevresel korrelasyonlar›n
olmamas›,

- Sürüde rasgele çiftlefltirme olmas›,
- Epistatik etkilerin olmamas›,
- Genotip-Çevre Kovariyans›n›n olmamas›,
gerekir. Üzerinde çal›fl›lan sürüde çok say›da hayvan
olmas› sonuçlar›n güvenilirli¤ini art›rmaktad›r. Çünkü
populasyon büyüklü¤ü artt›kça kal›t›m derecesine ait
tahmin hatas› azalmaktad›r.
Bu yönteme göre üvey kardefller aras› genetik
benzerlik düzeyi 0.25 olarak kabul edilmektedir. Ancak
öz ve üvey kardefllerin birarada bulundu¤u sürülerde bu
oran geçerli de¤ildir. Bu yöntemde, dikkate al›nan
hayvanlar›n hepsinin üvey kardefl olarak kabul
edilmesinden dolay› grup içi korrelasyon katsay›s› 4 ile
çarp›lmaktad›r. Bu katsay› ancak, üzerinde çal›fl›lan
sürüdeki bireyler aras›nda akrabal›k düzeyinin 0,25
olmas› halinde geçerlidir. Bu da her zaman mümkün
de¤ildir. Dolay›s›yla kal›t›m derecesi tahminleri bu
yöntemle yap›lacaksa, üvey kardefller aras›ndaki gerçek
akrabal›k katsay›s›n›n belirlenmesi ve bu katsay› dikkate
al›narak bireyler aras›ndaki akrabal›¤› 0.25’e düflürecek
bir ifllemin yap›lmas› ya da 0.25 benzerli¤i vurgulayan 4
katsay›s› yerine bireyler aras›ndaki hesaplanan akrabal›k
derecesini dikkate alan yeni bir katsay›y› belirlemek
gerekir (4,39). Yoksa sonuçlar gerçe¤i yans›tmaktan
uzaklaflacakt›r.

Sonuç
Araflt›rman›n genel bir de¤erlendirmesi yap›ld›¤›nda
afla¤›daki sonuçlara ulaflmak mümkündür.
Her bir babadan en az 5 yavru al›nmas›, köken yerine
›rk›n göz önünde tutulmas› halinde hesaplanan ve
- Esmer ›rk için

: 1,215±0,2813

- Siyah Alaca ›rk› için:

: 0.353±0,2807

olan kal›t›m derecesi de¤erleri çal›flmada kullan›lan
materyal için elde edilen akrabal›k derecelerinin de
dikkate al›nmas› sonucunda;
- Esmer ›rk için

: 0,3050±0,11823

- Siyah Alaca ›rk› için

: 0,29268±0,2562

olarak hesaplanm›fl ve böylece yap›lan son ifllemle elde
edilen de¤erlerin normal de¤erler olarak kabul
edilebilmesi sonucuna var›lm›flt›r. Bu sonuçtan hareketle
hangi yöntemle tahmin edilmeye çal›fl›l›rsa çal›fl›ls›n, hangi
say›da fert kullan›l›rsa kullan›ls›n, hangi özellik üzerinde
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durulursa durulsun genel olarak kal›t›m derecesi
hesaplamalar› s›ras›nda tahmin yöntemlerinin mant›¤›n›n
gere¤i olan flartlar›n yerine getirilmesinin zorunlu oldu¤u
bu çal›flmada bir kere daha ortaya ç›km›flt›r. Örne¤in
kendisinden önceki generasyonlarda akrabal›¤›n
bulunmad›¤› durumlarda bireyler aras›nda var olan
0.25’lik bir genetik benzerli¤i tahmin tekni¤ine yans›tan 4
katsay›s›n›n, e¤er önceki generasyonlarda herhangi bir
akrabal›k varsa kullan›lamayaca¤› gerçe¤inin göz önüne
al›nmas› gerekir. Son y›llarda yurtd›fl›nda bütün bu
özellikleri göz önüne alan programlar›n gelifltirildi¤i veya
gelifltirilmeye çal›fl›ld›¤› gerçe¤i göz önüne al›narak,
Türkiye’de de bu do¤rultuda çal›flmalar›n yap›lmas›
gerekti¤i özellikle bu çal›flma s›ras›nda ortaya ç›kan genel
bir sonuçtur.

Her iki ›rk için tahmin edilen kal›t›m dereceleri
aras›nda fark olmas›na ra¤men bu fark büyük de¤ildir.
Çal›flmadan elde edilen sonuçlara göre Esmer ›rk›n süt
verimine ait kal›t›m derecesi Siyah Alaca ›rk›na göre
0.01232 daha fazla olarak tahmin edilmifltir. Dolay›s›yla
yap›lacak bir ›slah çal›flmas›nda Esmer ›rk›n kal›t›m
derecesi daha büyük oldu¤u için genetik ilerlemenin bu
›rkta daha h›zl› olaca¤› beklenir. Bu ›rklar için tahmin
edilen kal›t›m dereceleri orta derecede kal›t›m
dereceleridir. Yap›lacak ›slah çal›flmalar›nda bu kal›t›m
derecelerinin göz önüne al›narak; seleksiyon
yöntemlerinin buna göre belirlenmesiyle, arzu edilen
genetik ilerlemenin gerçekleflmesi söz konusu olacakt›r.
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